ABSTRACT. The obsessive usage of internet results in internet addiction is subjected in this study. Students who received the computer lesson on the internet have been investigated whether their addiction level changed according to gender, department, and time that they spend on the internet and their socio economic level. The research results showed that male students' level of internet addiction (LIA) was higher than female students'. It was also found that the LIA for those who spent more than 8 hours on the internet was higher than those who spent less than 8 hours in a week. It was found that there was a great significant difference among departments but students' socio-economic status didn't have a significant effect on their LIA. 
SUMMARY

Purpose and Significance:
Internet addiction research focuses on the purpose of using the internet and its effects on users. When internet addiction symptoms were analyzed researchers point out that failure in courses at schools, disfunctions in social and professional areas and a feeling of fatigue in just the following day. What is important at this point is have to diagnose internet addiction. There are various techniques and approaches in the field to measure individuals' internet addiction level and to determine whether they are internetaddicted or not. In this research, Internet Addiction Scale, which was developed by , was used.
Among the demographic factors analyzed in this research, gender, time spent on the internet, department of the individual and the socio-economic statuses of the individuals are considered to be important factors. For this reason, the main purpose of this research is to find out whether the level of internet addiction (LIA) shows any changes depending on the gender, department, the time spent on the internet and socioeconomic status of the students who took computer courses in the fall and spring of 2006-2007 academic year at Ankara University, Faculty of Educational Sciences.
Methods:
This research was designed based on single-scanning model. For the research, a group of students was chosen randomly and Internet addiction instruments were given to the students before and after taking the course. The experimental group consisted of 292 students from different departments of Ankara University, Faculty of Educational Sciences, who took computer courses in the fall and spring of 2006-2007 academic year. To obtain data, Young's Internet Addiction Scale was used and it was tested in terms of validity and reliability. Since the data collected with this scale didn't show a normal distribution, nonparametric statistics techniques were used to analyze data.
Results:
The research results showed that male students' LIA was higher than female students'. There was no significant difference between male and female students' LIAs before the course. Secondly, it was found that the LIA for those who spent more than 8 hours on the internet was higher than those who spent less than 8 hours. Thirdly, in this research, whether the department of the student affected the LIA was investigated. It was found that there was a great difference among departments. At the departmental level, it was found that students of Psychological Guidance and Counseling Department (PGC) and students of Computer Education and Instructional Technology Department (CEIT) had a high LIA, whereas students of Elementary Education and Primary Education (EEPE), Mentally Retarded Students Education (MRSE) and Pre-School Education Department (PSE) have a quite lower LIA compared to PGC and CEIT. It was found that the LIA increased significantly on a scale from the beginning to the end of the course in PGC, while in the MRSE the LIA decreases significantly from the beginning to the end of the courses. Finally, this research also shows that students' socio-economic status didn't have a significant effect on their LIA.
Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler
Özlem ÇAKIR BALTA * Mehmet Barış HORZUM ** ÖZ. İnternetin aşırı kullanımının bir sonucu olan internet bağımlılığı, araştırmaya konu edilmiştir. Araştırmada, -Bilgisayara Giriş‖ dersini internet üzerinden alan öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin; cinsiyet, öğrenim gördükleri bölüm, internete bağlı kalma saati ve sosyo ekonomik düzeylerine (SED) göre değişip değişmediği incelenmiştir. Cinsiyet yönünden erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre; internet kullanım süresi yönünden haftada sekiz saatten fazla internete bağlı kalan öğrencilerin, haftada sekiz saatten az internete bağlı kalan öğrencilere göre; öğrenim gördükleri bölümler açısından ele alındığında öğrencilerin internet bağımlılığı düzeylerinin anlamlı derecede farklı olduğu bulunmasına rağmen, öğrencilerin SED'lerinin ise internet bağımlılığı düzeylerine etkisinin anlamlı olmadığı bulunmuştur.
Anahtar Sözcükler: İnternet Bağımlılığı, Web Tabanlı Eğitim, Demografik Faktörler.
GİRİŞ
Gelişen dünyada internetin temel ortaya çıkış amacı iletişimi artırarak, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve araştırmacılara yeni olanaklar sunmaktır. İnternetin günlük yaşamdaki öneminin artmasıyla birlikte, değişik alanlardan daha fazla kişi her gün çeşitli nedenlerle internete bağlanmakta ve interneti kullanmaktadır. Bu alanlardan biri de eğitim-öğretim kurumlarındaki kullanımıdır. İnternetin akademik kullanımı öncelikli olarak öğrenme ve araştırma amaçlı iken zamanla internet öğrencilerin hayatlarının önemli bir parçası durumuna gelmiştir. İnternetin popülerliğinin artması, insanları aşırı kullanıma doğru yöneltmiştir (Chou, Condron ve Belland, 2005) . Araştırmalar incelendiğinde, insanların davranışlarında olumsuz etkilere neden olan aşırı internet kullanımı, internet bağımlılığı olarak adlandırılmakta ve çağdaş bilgi topluluğunda oldukça yaygınlaştığı vurgulanmaktadır Kandell, 1998; Tsai Lin, 2001; Griffiths, 2000 Griffiths, , 2005 .
İnternet bağımlılığı ilk olarak Young (1997) tarafından ortaya atılmış bir kavramdır. Bağımlılık ile ilgili alan yazın incelendiğinde 2000'li yıllara kadar internet bağımlılığının, bağımlılık olup olmadığı tartışılmakta iken artık günümüzde böyle bir bağımlılığın varlığı kabul edilmekte hatta tedavisi üzerinde durulmaktadır. Öyle ki Ege Üniversitesi'nde -internet bağımlılığı‖ adıyla bir ders açılmış (İnternet resmen hastalık, 2006) ve Balıklı Rum Hastanesi artık "internet bağımlılarını" tedavi etmeye başlamıştır (İnternet hastasıyım, 2006 ).
İnternet bağımlılığı ile ilgili araştırmalar incelendiğinde; genel olarak internet kullanım şekli ve internetin neden olduğu sonuçların ele alındığı ve incelendiği görülmektedir. Cengizhan (2003) ve Young'a (2005) göre, internet bağımlılığının belirtileri;
 Yalnızca bir kaç dakika harcamaya niyetli olunmasına rağmen saatler harcama;  Arkadaşlarına yalan söyleme;  Ekranın başında her oturuşta saatlerce kaldığı için fiziksel sorunlara maruz kalma;
 Sürekli olarak bir sonraki bağlanma zamanını bekleme;
 Aradığı bilgiyi bulmada hep bir adımcık kaldığını düşünme;
 İnsanlar ile internet üzerinden konuşmayı, insanlarla yüz yüze konuşmaktan daha rahat bulma;
 E-postada yeni bir şeyler var mı diye bakmak için sürekli istek duyma;
 İnternete girmek ya da internette kalmak için yemek öğünlerini, derslerini veya randevularını görmezden gelme;
 İnternetin başında bu kadar fazla zaman geçirdiği için suçluluk duyma ve hoşlanma arasında gidip gelme;
 Herkese mail adresi, sohbet odası adları ve ICQ numarası verme veya dağıtmaya çalışma;  İnternet dışı uğraşlara ilginin kaybolması ve iş verimliliğinin düşmesi;
 İnternette çok geç saatlere bağlı kalmak yüzünden sürekli uykusuz kalma ve yorgunluk;
 Bilgisayar kullanımı nedeniyle eşler arasında anlaşmazlık ve sorun çıkması olarak ifade edilmiştir.
Cengizhan (2003) ve Young'ın (2005) ortaya koyduğu bu belirtiler incelendiğinde internet bağımlılığının; belirgin derecede artan bilgisayar ve internet kullanımı ile ders başarısızlığına, sosyal ve mesleki yönde aksamalara ve başarısızlıklara, hemen her gece önlenemeyen internet kullanımı isteği ve ertesi güne sarkan yorgunluk hissine neden olduğu görülmektedir. Bu noktada internet bağımlılığının nasıl tespit edileceği önem kazanmaktadır.
Alan yazın incelendiğinde, kişilerin internet bağımlılığı düzeylerinin ve internet bağımlısı olup olmadıklarının ölçülmesi ile ilgili farklı ölçüm şekillerinin ve yaklaşımların bulunduğu görülmektedir. Örneğin; Young ( ,1999 internet bağımlılığını bir testle, Cengizhan (2003) ise, bağımlılığı ifade eden maddelerden oluşan ölçek aracılığı ile ölçmeyi tercih etmiştir. Beard (2005) ölçek kullanmak ya da haftalık internet kullanım süresini dikkate almak yerine, bağımlılık ölçeklerinde yer alan soruları açık uçlu sorulara çevirerek oluşturduğu klinik görüşme formunun kullanılmasını önermektedir. Thompson (1996) , kişinin kendisini internet bağımlısı hissedip hissetmediğini temel almaktadır. Brenner (1996) ise haftada 40 saatten fazla internet kullananları bağımlı olarak kabul etmektedir (Akt. Cengizhan, 2003 Araştırmalardan, en çok Young'ın internet bağımlılığı testinin kullanıldığına anlaşılmakta birlikte, son zamanlarda yapılan çalışmalarda ise bu testin geçerlilik ve güvenilirliğine odaklanıldığı görülmektedir. Ayrıca internet bağımlılığı konusunun 90'lı yılların ortalarından itibaren araştırılmaya başlanan yeni bir alan olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıdaki araştırmalarda internet bağımlılığını ölçmenin yanında, daha çok problematik internet kullanımında, yüksek riskli gruplar ve bağımlı davranışların kişilikle bağlantısının incelendiği görülmektedir (Chak Leung, 2004) . çalışmasında, daha sonra yapılacak araştırmaların bağımlılıkla ilgili çeşitli demografik faktörlere odaklanmasını önermektedir. Chou (2005) internet bağımlılığı ile ilgili inceledikleri araştırmaları; haftalık internet kullanım süresi, cinsiyet, psikolojik durum ve bilgisayar tutumu gibi değişkenlerle ilişkili olarak sınıflamaktadırlar. Bu yönüyle, araştırmalar incelendiğinde cinsiyet, sosyo ekonomik düzey (SED) ve internet kullanım süreleri gibi değişkenler internet bağımlılığını etkileyen etmenler olarak karşımıza çıkmaktadır ki Chak ve Leung (2004) de güncel araştırmalarda, internet bağımlılığı ile ilgili değişkenlere odaklanılmasını önermektedirler. Bu yönüyle alan yazındaki araştırmalarda ele alınan değişkenleri incelemekte fayda görülmektedir.
İnternet bağımlılığı ile ilgili araştırmalarda cinsiyet değişkeni açısından farklı sonuçlara rastlanmaktadır: Morahan-Martin ve Schumacker (2000) ile Chou (2005) 'nin araştırmalarında, erkeklerin kızlara göre daha çok internet bağımlısı olduğu; Young'ın (1998) araştırmasında kızların erkeklere göre daha çok internet bağımlısı olduğu; Brenner (1997) , Soule, Shall ve Kleen (2003) , Lee ve diğerleri (2007) ile Ferraro ve diğerlerinin (2007) araştırmalarında ise kızlarla erkekler arasında internet bağımlılığı açısından fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak araştırmalarda cinsiyet yönünden tutarlı bulgulara rastlanamadığından bu konunun araştırılması önem arz etmektedir.
Chou ve diğerleri (2005) inceledikleri araştırmalarda, öğrencilerin internet bağımlılık puanları ile haftalık internet kullanım oranlarının ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Ngai'de (2007) araştırmasında toplam internet bağımlılığı puanı ile ortalama internet kullanım süreleri arasında pozitif anlamlı ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte Tsai ve Lin (2003) bağımlı öğrencilerin internet kullanım süresi yönetimi konusunda zorlandıklarını ve internet başında çok vakit geçirdikleri sonucuna ulaşmışlardır. Geçirilen bu sürenin aşırısının internet bağımlılığına neden olduğunu vurgulamışlardır. Bu yönüyle araştırmalarda internet bağımlılığının en önemli yordayıcılarından birisi olarak internet kullanım süresi bulunmuştur. Bu sonuç Young (1998) ile Chou ve Hsiao'nin (2000) bulgularıyla da tutarlıdır. Ancak, bu araştırmalarda haftalık internet kullanım süresi açısından farklı bulgular yer almaktadır: Brenner (1996 , Akt. Cengizhan, 2003 , haftada 40 saatten fazla internet kullananları; Scherer (1997 , Akt. Cengizhan, 2003 , haftada ortalama 11 saat ve fazlasını; , haftada yaklaşık 39 saat internet kullanım süresine sahip olanları, Morahan-Martin ve Schumacker (2000) ile Nalwa ve Anand (2003) , haftada 8-14 saat arası internet kullanım süresine sahip olanları; Chou ve Hsiao (2000) , 20-25 saat arasında haftalık internet kullanım süresine sahip olanları; Lee ve diğerleri (2007) , haftada 21-40 saat internet kullanım süresine sahip olanları internet bağımlısı olarak kabul etmektedirler. Bu bağlamda; araştırmalarda internet bağımlısı kişilerin, internet kullanım süreleri açısından farklı bulguların olması, bu konunun tekrar incelenmesi bakımından önemlidir.
Young (1998) işi tamamen internet üzerinde olan kişilerin daha fazla internette kaldıklarını ve bu kişilerin bağımlı olma eğilimlerinin arttığını belirtmektedir. Bu nedenle; günümüzde uygulamaları gittikçe artan, web tabanlı öğretim uygulamalarına katılan öğrencilerin, internet bağımlılığı düzeylerinin yüksek olması beklenmektedir.
İnternet bağımlılığı ile SED arasındaki farkı araştıran sınırlı sayıda araştırmaya ulaşılmıştır. Yoo ve diğerleri (2004) araştırmalarında bağımlılık ile SED arasında anlamlı ilişki bulamamışlardır. SED ile ilgili ulaşılan araştırma sayısının az olması bu değişkenin araştırmada konu edilmesi açısından önemli görülmektedir. Kandell (1998) , üniversite öğrencilerinin diğer öğrencilerden daha fazla internet bağımlısı olduğunu belirtmektedir. Bunun nedeni olarak; üniversite öğrencilerinin evlerinden uzak yurtlarda yaşamakta olduğu, ailelerinin yönlendirmeleri olmadan boş vakitlerini yanlış değerlendirebilmeleri, bu dönemdeki öğrencilerin kişilerarası ilişkilere yönelmeleri ve eğitim sisteminin öğrencileri internet kullanımına yönlendirmesi gösterilmektedir. Bu nedenle araştırma üniversite öğrencileri üzerinde yapılmıştır.
İnternet bağımlılığı ile ilgili araştırmalar özellikle ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde yapılmış olmakla birlikte, son zamanlarda alan yazında Uzakdoğu ülkelerinden de yayınlarla karşılaşılmaktadır (Öztürk ve diğerleri, 2007) . Türkiye dışında internet kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili birçok yayın olmasına karşın Türkiye'de bu alanda yapılmış çalışma sayısı oldukça azdır (Köroğlu ve diğerleri, 2006 ). Türkiye'de genç nüfusun fazlalığı, internetin yaygınlaşma hızının yüksekliği ve işsizlik gibi sosyo ekonomik nedenlerden dolayı, internet bağımlılığının özellikle de okullarda daha fazla olacağı düşünülmektedir (Öztürk ve diğerleri, 2007) . Dolayısıyla, internet bağımlılığı ile ilgili çalışmalarda konu edilen demografik özelliklerden, farklı bulgulara sahip değişkenler olan; cinsiyet, haftalık internet kullanım süresi gibi değişkenlerle öğrenim gördükleri bölüm, SED araştırılmaya değer görülmektedir. Bu bilgiler temel alınarak planlanan bu araştırmanın temel amacı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde 2006-2007 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılında Bilgisayara Giriş (Bilgisayar I, Eğitimde Bilişim Teknolojileri I ve Bilgisayar) dersini internet üzerinden alan öğrencilerin, internet bağımlılık düzeyinin; cinsiyet, öğrenim gördükleri bölüm, haftalık internet kullanım süresi ve SED'lerine göre değişiklik gösterip göstermediğini ortaya koymaktır.
YÖNTEM Araştırmanın Modeli
Araştırma, tarama modellerinden, tekil tarama modeline uygun olarak planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Tekil tarama modelinde; ilgilenilen olay, grup gibi birim ve duruma ait değişkenler, ayrı ayrı betimlenmeye çalışılır. Bu betimlenmede geçmiş ya da şimdiki zamanla sınırlı olabileceği gibi, zamanın bir fonksiyonu olarak gelişimsel de olabilir. Yani bu modelde, anlık durum saptamalarının yanında zamansal değişimler ve gelişimler de belirlenebilmektedir (Karasar, 2004) . Bu araştırmada da yansız seçilmiş bir grubun web tabanlı öğrenme etkinliklerinde ders öncesi ve sonrası internet bağımlılığı düzeylerinin, bu gruba ait değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği ortaya konulmak istendiği için tekil tarama modeli seçilmiştir. Tekil tarama modelinde ders öncesi ve sonrası değişim inceleneceği için zamansal taramalar temel alınarak izleme yaklaşımı belirlenmiştir. Araştırmada ders öncesi ve sonrası ölçümleri arasında bir dönemlik süre geçmiştir. 
Çalışma Grubu
Uygulama
Araştırmada öğrencilere, Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL) eğitimi kapsamında yer alan yedi modülden oluşan içeriğe, web tabanlı öğrenme etkinlikleriyle dönem boyunca erişim imkanı sağlanmıştır. Öncelikle öğrencilere ECDL sistemi anlatılmış ve öğrenme etkinliklerine erişim sağlayacak şifreleri verilmiştir. Öğrenciler kendi şifreleri ile ECDL sistemine giriş yapıp, sistem üzerinde anlatılan dersleri dinlemiş ve sistemde belirtilen uygulamaları yapmışlardır. Öğrencilerin derse devamı için haftalık olarak şifre değiştirilmiştir. Öğrencilere verilen bu şifre aracılığıyla, istedikleri zaman, herhangi bir internet bağlantısının olduğu yerden dersin içeriğine erişim olanağı sağlanmıştır. Ders içeriği ve uygulamalar internet üzerinden araştırmacılar tarafından takip edilmiş, yaşanan sorunlar öğretmen ile ders saatinde yüz yüze görüşülmüş ve sorunlara çözüm üretilmiştir. 
Veri Toplama Aracı
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmada cinsiyet yönünden erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre internet bağımlılığı düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Cinsiyet yönünden erkek ve kız öğrencilerin ders öncesinden sonrasına internet bağımlılığı düzeyleri değişmemektedir. Araştırmada üçüncü olarak internet bağımlılık düzeyinin öğrenim görülen bölümlere göre değişip değişmediğine bakılmıştır. Bu açıdan ders öncesinde internet bağımlılık düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemesine rağmen, ders sonrasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bölümlerin hangisinde farklılık olduğuna bakıldığında PDR ile BÖTE öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeylerinin oldukça yüksek olduğu, bunun yanında SÖ, ZEÖ ve OÖÖ'ndeki öğrencilerin ise internet bağımlılığı düzeylerinin PDR ile BÖTE'ye göre oldukça düşük olduğu bulunmuştur. Bu bölümlerden PDR'de internet bağımlılığı düzeylerinin ders öncesinden sonrasına anlamlı düzeyde artarken, ZEÖ'nde ise internet bağımlılığı düzeyinin anlamlı derecede azaldığı bulunmuştur. Bu bulgu ile ilgili alan yazında bir araştırmaya rastlanamamıştır. Ancak Young'ın (1998) , işi veya öğrenimi tamamen bilgisayar veya internet üzerinden olan kişiler ile, işi veya öğrenimi doğrudan bilgisayar veya internet ile ilişkili olanların daha fazla internette kaldıklarını ve bu kişilerin bağımlı olma eğilimlerinin arttığı ifadesi BÖTE'deki öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin artmasını açıklayıcı nitelikte görülebilir. Özellikle ders öncesinde bu bölümle diğer bölümler arasında anlamlı farklılık bulunmaması bölümdeki araştırmaya katılan öğrencilerden teknik lise mezunlarının sayısının düşük, düz lise mezunlarının sayısının fazla olmasından kaynaklı olduğu söylenebilir. Bunun yanında bu bölümde diğer bölümlere göre Bilgisayar I dersinin kredisinin fazla olması ve bölümün, bilgisayar ve interneti temel alan bir bölüm olması, öğrencilerin internet bağımlılık düzeyini artıran neden olarak yorumlanabilir. Bununla birlikte, PDR öğrencilerinin bağımlılıklarının ders öncesinden sonrasına anlamlı derecede artmasının nedeni olarak; bu bölümdeki öğrencilerden büyük bir bölümünün bir önceki sene böyle bir eğitimi almış olmalarından, bu eğitime daha çok adapte olmaları ve bu öğrencilerin ikinci sınıfta bu dersi almalarından kaynaklandığı düşünülebilir.
Araştırmada son olarak öğrencilerin SED'lerinin internet bağımlılığı düzeylerine etkisinin anlamlı olmadığı bulunmuştur. Bu bulgu da Yoo ve diğerlerinin (2004) araştırmasındaki bulgu ile tutarlılık göstermektedir. Bu çalışmada PDR öğrencilerinin BÖTE öğrencileri kadar diğer bölümlerden yüksek internet bağımlılığı düzeyleri bulunmuştur. Bundan sonraki araştırmalarda bu konu ve sebebi hakkında ayrıntılı araştırmalar yapılabilir. Araştırmada içerik olarak uygulamalı bir ders içeriği olan bilgisayar ve internet kullanımı ile ilgili bir ders olan Bilgisayara Giriş dersi verilmiştir. Bundan sonraki araştırmalarda bilgisayar harici sayısal ve sözel içerikli dersler internet üzerinden iletilerek internet bağımlılığına etkisi incelenebilir.
Araştırmada öğrencilerin bilgisayar dersine yönelik korkuları ve tutumlarına bakılmamıştır. Bu değişkenler hem bağımlı değişken olarak hem de kontrol değişkeni olarak diğer araştırmalarda konu edilebilirler. Bu araştırmada sadece internet bağımlılık düzeyleri ve bunu etkileyen değişkenler konu edilmiştir. Bundan sonraki araştırmalarda internet bağımlılığı yüksek öğrencilerin interneti kullanım biçimleri, bağlandığı siteler ve buralara bağlanma nedenleri derinlemesine incelenerek konu edilebilir.
İleriki çalışmalarda Young tarafından geliştirilen İnternet Bağımlılığı Ölçeği aracılığı ile ölçülen internet bağımlılık düzeyleri ile internet üzerinden öğrenim gören öğrencilerin başarıları, internet üzerinden eğitime yönelik doyumları ile ilgili çalışmalar da yapılabilir. Aynı dersi uzaktan ve yüz yüze öğrenen öğrencilerin internet bağımlılık düzeyleri bakımından fark olup olmadığına bakılabilir. Bundan sonraki araştırmalarda yapılan araştırma daha da genelleştirilerek, Türkiye'deki tüm öğrencilerin internet bağımlılık düzeyleri tespit edilebilir. İnternetin hangi düzeyde, ne amaçla kullanıldığının belirlenmesi için çalışmalar yapılabilir.
